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Bor Uygulamas›n›n fieker Pancar›n›n Verim ve Kalitesine Etkisi
Sait GEZG‹N, Mehmet HAMURCU
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Konya - TÜRK‹YE

Mustafa APAYDIN
Konya Pancar Ekicileri Koop., Pancar Yem Fab., Konya - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 18.11.1999

Özet: Bu araflt›rma Konya Ovas› Alt›nekin yöresinde flekerpancar›n›n verim ve kalitesi üzerine farkl› flekil ve miktarlarda uygulanan
borun etkisini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rmada üç farkl› bor dozu (kontrol, 0,3 kg B/da, 0,6 kg B/da) boraks formunda
ve befl farkl› flekilde “toprak, yaprak, tohum, toprak + yaprak, tohum + yaprak” uygulanm›flt›r.
Araflt›rma sonuçlar›na göre, dekara 0,3 kg bor “toprak+yaprak”, “toprak” ve “yaprak” flekillerinde uygulanmas›yla s›ras› ile kök
verimi %12,5, %12,1, %11,1 ve ar›t›lm›fl fleker verimi %8,7, %18,3, %3,5 oranlar›nda artm›flt›r. Bu art›fllar, ayn› flekillerde 0,6
kg /da bor uygulanmas›yla daha düflük düzeylerde olmufltur. Bunun yan›nda 0,3 ve 0,6 kg/da borun “tohum” ve “tohum+yaprak”
fleklinde uygulanmas›yla kök verimi %17,8, %12,5 ve %23,7, %0,35; ar›t›lm›fl fleker verimi ise %31,0, %20,1 ve %37,5, %14,7
oranlar›nda azalm›flt›r. Kökteki fleker oran› ve ar›t›lm›fl fleker oran›, borun uygulama flekli ve miktar›na ba¤l› olarak de¤iflmekle
birlikte bor uygulamas›yla kontrole göre genellikle daha düflüktür.
Sonuç olarak, en yüksek verim ve kalite 0,3 kg B/da dozunda borun boraks formunda ekim öncesinde topra¤a uygulanmas›yla elde
edilmifltir.

Effect of Boron Application on the Yield and Quality of Sugar Beet
Abstract: This research was conducted to determine the effects of application methods and the levels of boron on the root yield
and quality of sugar beet in the Konya-Alt›nekin plain. The experimental soil was sandy loam, poor in organic matter and rich in
calcium carbonate. The soil was alkaline in reaction and sufficient in boron content (0.55 ppm). In this work, three different levels
of boron in borax form (0, 0.3 and 0.6 kg B/da) were applied with five different methods (soil, leaf, seed, soil + leaf, seed + leaf).
The results showed that the root yield and refined sugar yield of sugar beet with “soil + leaf’’, “soil’’, and “leaf’’ application methods
of boron at the level of 0.3 kg/da over the controls were increased by 12.5%, 12.1%, 11.1% and 8.7%, 18.3%, 3.5%,
respectively. On the other hand, increasing levels of boron applied with the same methods to the soil decreased the root and refined
sugar yield. However, with the “seed’’ and ‘“seed + leaf’’ application methods of boron at the levels of 0.3 and 0.6 kg/da, the root
and refined sugar yield, as compared to controls, decreased by 17.8%, 12.5% and 23.7%, 0.35%, and 31.0%, 20.1% and 37.5%,
14.7%, respectively. While the root sugar content and refined sugar content varied depending on the application methods and levels
of boron, they were generally lower than the controls in terms of the boron applications.
The highest yield and the highest quality of sugar beet were obtained with the soil application method of boron at the level of 0.3
kg/da as borax material.

Girifl
Türkiye toplam flekerpancar› ekim alan›n›n yaklafl›k
%10’luk bir k›sm›na sahip olan Konya ovas› flekerpancar›
yetifltiricili¤inde önemli bir yer iflgal eder (1). Bu nedenle
Konya yöresinde flekerpancar›n›n verim ve kalitesinin
art›r›lmas› ile Konya ve Türkiye ekonomisine büyük katk›
sa¤lanm›fl olacakt›r. fiekerpancar›n›n verim ve kalitesinin

artt›r›lmas› da di¤er faktörler yan›nda bütün besin
elementlerini dengeli ve yeterli miktarlarda sa¤layan bir
gübreleme program› ile mümkün olabilir. Çünkü yar›
kurak iklime sahip olan Konya ovas›nda baz› toprak
özellikleri ve bilinçsiz gübrelemeye ba¤l› olarak, bitkisel
üretimde makro besin elementlerinden daha çok mikro
besin elementlerinin noksanl›k veya toksite gibi sorunlar›
yayg›n olarak görülmektedir.
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Bor, bitkilerin geliflebilmesi için gerekli olan mikro
besin elementlerinden birisidir. Bitkilerde noksanl›k ve
toksite belirtilerine neden olan toprak bor seviyeleri
aras›nda çok az bir fark vard›r. Bu nedenle bilinen mutlak
gerekli mikro besin elementlerinin noksanl›k ve toksite
belirtileri aras›nda, bitkilerdeki bor noksanl›¤› ve toksitesi
belirtileri en yayg›n olarak görülenlerin bafl›nda
gelmektedir. Konya ovas› topraklar›nda; baz›
araflt›r›c›larca da (2, 3, 4) belirtildi¤i gibi yüksek pH, kil,
kireç ve düflük nem, organik madde içeri¤i nedeniyle bor
noksanl›¤› yada topra¤›n toplam bor veya tuz içeri¤i ve
sulama suyunun bor kapsam›na ba¤l› olarak bor toksitesi
görülebilir. Nitekim Konya ovas›nda, flekerpancar› ekili
alanlarda yap›lan bir araflt›rmada bor kapsam›n›n 0,13 3,23 ppm aras›nda de¤iflti¤i ve ortalama 0,60 ppm
oldu¤u bulunmufltur. Araflt›rmada flekerpancar› gibi bor
ihtiyac› fazla olan bitkiler için topraklar›n %52’sinin
yetersiz (< 0,5 ppm), %48’inin yeterli (0,5-5 ppm)
düzeyde bor içerdi¤i belirtilmifltir (5).
Ülkemiz tar›m topraklar›n›n bitkiye elveriflli bor
durumu ve bor gübrelemesi ile ilgili bugüne kadar çok az
çal›flma yap›lm›flt›r. Buna ra¤men di¤er ülkelerde borun
fleker pancar›n›n verim ve kalitesi üzerine etkisini
belirlemek amac›yla çok say›da araflt›rma yap›lm›fl olup,
baz›lar›n›n sonuçlar› afla¤›da özetlenmifltir.
fiekerpancar›na 0,5 kg B/da bor uygulanmas›yla
kontrole göre kök veriminin %2-8 ve fleker oran›n %0,20,7 düzeylerinde artt›¤› belirlenmifltir (6).
El Hadidi ve Arafa (7), sera flartlar›nda alkali
reaksiyonlu ve organik maddece fakir bir toprakta
yapt›klar› çal›flmada, flekerpancar›na alt› farkl› (0, 1, 2, 3,
4 ve 5 ppm) seviyede bor uygulayarak bor miktar›n›n 0
ppm’ den 2 ppm’ e kadar artmas›yla flekerpancar›n›n kök
ve fleker veriminin artt›¤›n› ve bu art›fl›n kontrole k›yasla
2 ppm bor uygulamas›nda s›ras›yla %31,0 ve %38,8
oran›nda oldu¤unu belirtmifllerdir. Bunun yan›nda
araflt›r›c›lar, 2 ppm’ in üzerinde bor uygulamas›yla kök ve
fleker veriminin uygulanan miktara paralel olarak
azald›¤›n› ve bu azal›fl›n s›ras›yla %18,6-45,7 ve %11,839,1 aras›nda de¤iflti¤ini bildirmifllerdir.
Baz› araflt›r›c›lar (8) bor noksanl›¤› gösteren bir
topra¤a, topraktan 10-30 kg boraks /ha (1,14 - 3,41 kg
B) veya yapraktan 1-3 kez %0,2’ lik boraks uygulam›flt›r.
Kök veriminin s›ras›yla 44,25 - 49,58 ve 38,40 - 41,95
t/ha iken bor uygulanmayan muamelede kök verimi
35,34 t/ha ile en düflük olmufltur. Borun topra¤a 2 kg/ha
olacak flekilde uygulanmas› veya borun iki kez yapra¤a

uygulanmas›yla en yüksek kök verimini elde etmifllerdir.
Borun flekerpancar›n›n hem olgunlaflma indeksini hem de
melas oluflturucu azot ve potasyum içeri¤ini azaltarak
flekerpancar›n›n kalitesini artt›rd›¤›n› ancak borun kökteki
fleker içeri¤i üzerine etkili olmad›¤›n› tespit etmifllerdir.
Cattanach (9), bitkiye elveriflli bor miktar› 0,8 ppm
olan bir toprakta tarla flartlar›nda flekerpancar›na farkl›
dozlarda (0, 0,056, 0,112, 0,224 ve 0,448 kg B/da) bor
uygulam›flt›r. Denemede flekerpancar›n›n kök verimi,
fleker oran› ve ar›t›lm›fl fleker verimi üzerine uygulanan
bor dozlar›n›n etkisinin istatistiki olarak önemli düzeyde
olmad›¤› ve ayr›ca uygulanan bor miktar› 0,056 kg B/da
dan daha fazla olmas›yla kök veriminin kontrole göre
azald›¤›n› bildirmifltir.
Çin’de elveriflli bor içerikleri 0,30 – 0,65 ppm
aras›nda de¤iflen 4 farkl› toprakta yap›lan tarla
denemelerinde fleker pancar›na 0,9 kg/da (0,1 kg B /da)
boraks uygulanmas›yla kontrollere göre kök veriminin %
2,3 – 15,8, fleker oran›n›n %0,3 – 0,4 ve fleker veriminin
ise % 0,7 – 19,7 aras›nda de¤iflen düzeylerde artt›¤›
belirlenmifltir (10).
Bu çal›flma Konya ovas›nda flekerpancar› tar›m›n›n en
yo¤un oldu¤u Alt›nekin bölgesinde farkl› bor
uygulamalar›n›n flekerpancar›n›n kök ve ar›t›lm›fl fleker
verimi ve fleker oranlar› üzerine etkisini belirlemek
amac›yla yap›lm›flt›r.

Materyal ve Metot
Deneme Konya ili Alt›nekin ilçesinde 1998 y›l› NisanKas›m aylar› aras›nda tarla flartlar›nda, tesadüf
bloklar›nda faktöriyel deneme desenine göre üç
tekerrürlü olarak kurulmufl ve yürütülmüfltür. Denemede
5 uygulama flekli X 3 doz X 3 tekerrür = 45 parsel olup,
2
parsel büyüklü¤ü 27 m (12 x 2,25 m) olarak al›nm›flt›r.
Kumlu-t›n bünyeye sahip olan deneme alan› topra¤›
%1,2 organik madde ve %40,4 kireç içermektedir.
Topra¤›n pH’ s› 7,7 olup, tuzluluk problemi yoktur.
Deneme alan› topra¤›nda Olsen’in NaHCO3 yöntemine
göre elveriflli fosfor 13,4 ppm; 1N CH3COONH4 ile
ekstrakte edilebilir Ca, Mg, K ve Na miktarlar› s›ras›yla
36,3, 4,2, 0,46 ve 0,18 me/100g; DTPA çözeltisi ile
ekstrakte edilebilir Fe, Zn, Mn ve Cu miktarlar› ise s›rayla
8,4, 0,70, 12,3 ve 3,4 ppm olarak belirlenmifltir.
Topra¤›n s›cak su ile ekstrakte edilebilir bor miktar› 0,55
ppm olup, yeterli düzeydedir (11).
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Deneme yeri topra¤› ekime haz›r duruma getirildikten
sonra bütün parsellere dekara 10 kg N, 10 kg P2O5 ve 10
kg K2O (15.15.15 kompoze gübresi fleklinde) serpilip
kar›flt›r›larak uygulanm›flt›r. Daha sonra dekara 5 kg N
ikinci çapa ve 5 kg N’da birinci su öncesi (üre gübresi
fleklinde) olmak üzere ekim öncesiyle birlikte toplam
dekara 20 kg N verilmifltir. Denemede üç farkl› bor dozu
(kontrol; 0,3 kg B/da; 0,6 kg B/da) boraks formunda;
toprak, yaprak, tohum, toprak + yaprak ve tohum +
yaprak olmak üzere befl farkl› flekilde uygulanm›flt›r.
Denemede borun; topraktan uygulama fleklinde tamam›
ekim öncesi; yapraktan uygulama fleklinde 1/2’si Haziran,
1/ ’si Temmuz ay› sonunda; tohumla birlikte uygulama
2
fleklinde ekim öncesi tohumla kar›flt›r›larak; Toprak
+Yaprak uygulama fleklinde 1/2’si ekim öncesi topraktan,
1/ ’si Temmuz ay› sonunda yapraktan; tohum + yapraktan
2
uygulama fleklinde ise 1/2’si tohumla kar›flt›rarak, 1/2’si
Temmuz ay› sonunda yapraktan uygulanm›flt›r. Her bir
parsele yapraktan uygulanan bor %0,4’lük boraks
çözeltisi fleklinde püskürtülmüfltür. Topra¤a, bor
uygulamalar› ekimden hemen önce pülverizatörle her
parsele ayr› ayr› yap›lm›flt›r.

parseller hariç, bütün parsellerde 216 adet (8000 adet
bitki/da) bitki b›rak›lm›flt›r. ‹kinci çapa tekleme çapas›ndan
13 gün sonra yap›lm›flt›r. Birinci sulama 25 Haziranda
olmak üzere toplam 9 sulama yap›lm›flt›r.

Ekim, May›s ay›n›n ilk haftas›nda s›ra aras› 45 cm, s›ra
üzeri 8 cm olacak flekilde pnömatik mibzerle bindane
a¤›rl›¤› 11,5gr olan S - 814 monogerm tohum çeflidinden
parsele 8,64 gr (320 gr tohum/da) tohum düflecek
flekilde yap›lm›flt›r. Bor muamelelerinin intafla etkisini
belirleyebilmek için ekimde her parsele eflit say›da tohum
düflmesine özen gösterilmifltir. Ekimden 15 gün sonra
s›ra üzeri 24 cm olacak flekilde tekleme ve seyreltme
yap›larak, intafl›n çok az oldu¤u 0,3 ve 0,6 kg/da borun
‘’tohum’’ ve ‘’tohum + yaprak’’ fleklinde uyguland›¤›

AfiO (%)=fiO- [0,343 (Na+K)+0,094 amino-N+0,29]

Vejetasyon süresini tamamlay›p fizyolojik olgunlu¤a
eriflen flekerpancarlar› ekim ay› sonunda hasat edilmifltir.
Hasat sökme beli kullan›larak elle yap›lm›flt›r. Hasat
sonuçlar›n›n sa¤l›kl› biçimde elde edilebilmesi için parsel
bafllar›ndan 2,3 m ve kenarlardan da bir s›ra at›larak 7,40
2
x 1,35 (3 s›ra)=10 m ’lik alanda bulunan 80 adet pancar
hasat edilmifltir. Ancak 0,3 ve 0,6 kg/da borun ‘’tohum’’
fleklinde uyguland›¤› parsellerden s›ras›yla 24 ve 20’fler
adet, ‘’tohum + yaprak’’ fleklinde uyguland›¤› parsellerden
ise 36 ve 49’ar adet pancar hasat edilmifltir. Hasat edilen
pancarlar›n bafl ve yapraklar› kesildikten sonra Konya
fieker Fabrikas› laboratuar›na getirilmifltir. Kalite
analizleri için k›y›m al›nmadan önce tazyikli su ile y›kanan
pancarlar tart›larak pancar verimi belirlenmifltir.
Laboratuarda kökte fleker oran› (fiO) ICUMSA (12)’ya ve
ar›t›lm›fl fleker oran› (AfiO) ve dekara ar›t›lm›fl fleker
verimi (AfiV) afla¤›daki eflitlikler yard›m› ile tespit
edilmifltir (13).
AfiV (kg/da)=Kök verimi x % AfiO / 100
Sonuçlar
Kök Verimi
Konya Ovas› ekolojik koflullar›nda flekerpancar›na
farkl› flekil ve miktarlarda uygulanan borun kök verimine
etkisi ve buna ait “LSD” gruplar› Tablo 1’de ve varyans
analiz sonuçlar› Tablo 2’de verilmifltir.

Tablo 1.
Bor Dozu (kg B/da)
Uygulama fiekli

Ortalama
0 (B0)

0,3 (B1)

0,6 (B2)

Toprak

5364,7

6012,3 (+ 12,1)

5560,0 (+ 3,6)***

5645,7 a

Yaprak

5363,0

5958,0 (+ 11,1)

5815,0 (+ 8,4)

5712,0 a

Tohum

5364,0

4408,7 (- 17,8)

4095,0 (- 23,7)

4622,6 c

Toprak+Yaprak

5364,0

6035,0 (+ 12,5)

5655,3 (+ 5,4)

5684,8 a

Tohum+Yaprak

5363,7

4692,7 (- 12,5)

5345,0 (- 0,35)

5133,8 b

Ortalama

5363,8

5421,3

5294,1

Farkl› fiekil ve Dozlarda Uygulanan
Borun
fiekerpancar›n›n
Kök
(Yumru) Verimine Etkisi (Kg/da)*
ve ‘’LSD’’ Gruplar›**.

* Veriler, üç tekerrürün ortalamas›d›r.
** Ayn› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki fark istatistiki olarak (p<0,05) önemsizdir.
*** Parantez içindeki + de¤erler kontrollere göre % art›fl›, - de¤erler ise % azalmay› gösterir.
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Tablo 2.

Kareler Ortalamas›
Varyasyon kayna¤›

S.D
Kök verimi

fieker
Oran›

Ar›t. fieker
Oran›

Ar›t›lm›fl
fieker Verimi
138970,5**

Uygulama fiekli (A)

4

2038302,6**

3,879**

9,078**

Uygulama Dozu (B)

2

60924,1öd

4,359**

7,916*

11901,5öd

AXB

8

662082,7**

0,855

2,467

26767,2**

Hata

28

211022,9

0,722

1,940

7631,5

4,84

9,09

C.V. (%)

8,57

Farkl› fiekil ve Dozlarda Uygulanan
Borun fiekerpancar›n›n Kök Verimi,
fieker Oran›, Ar›t›lm›fl fieker Oran›
ve Ar›t›lm›fl fieker Verimi Üzerine
Etkisine Ait Varyans Analiz
Sonuçlar›.

10,67

* %5, ** %1 önem seviyesini, öd= önemsiz göstermektedir.

Varyans analizi sonuçlar›na göre kök verimi üzerine
bor uygulama fleklinin etkisi istatistiki olarak önemli
(p<0,01), bor dozunun etkisi ise önemsiz bulunmufltur.
Bunun yan›nda kök verimi bak›m›ndan bor uygulama flekli
x dozu interaksiyonu da (p<0,01) önemlidir.
Tablo 1’den görülebilece¤i gibi bor dozlar›n›n
ortalamas› olarak en yüksek kök verimi borun “Yaprak”
(5712 kg/da) fleklinde uygulanmas›yla elde edilmifl olup
bunu azalan s›ra ile “Toprak+Yaprak” (5684,8 kg/da),
“toprak” (5645,7 kg/da), “Tohum+Yaprak” (5133,8
kg/da), ve tohum (4622,6 kg/da) uygulamalar› izlemifltir.
“LSD” testine göre, kök verimi yönünden bor uygulama
flekillerinden “Yaprak”, “toprak+yaprak” ve “toprak”
birinci, “tohum+yaprak” ikinci ve “tohum” ise üçüncü
grubu oluflturmaktad›r.
Kök verimine bor dozlar›n›n etkisi önemli olmamakla
birlikte uygulama flekillerinin ortalamas› olarak en yüksek
kök verimi 0,3 kg B/da uygulamas›yla(5421,3 kg/da) elde
edilmifl olup bunu kontrol ve 0,6 kg B/da bor uygulamas›
izlemifltir (Tablo 1).
Kök verimi bak›m›ndan bor uygulama flekli x dozu
interaksiyonunun önemli olmas›, bor uygulama fleklinin
kök verimi üzerine etkisinin uygulanan bor dozuna ba¤l›
olarak de¤iflti¤ini göstermektedir. Nitekim kontrole
k›yasla kök verimi dekara 0,3 kg bor “toprak+yaprak”,
“toprak” ve “yaprak” flekillerinde uygulanmas›yla s›ras› ile
%12,5, %12,1 ve %11,1 oranlar›nda artarken, ayn›
flekillerde 0,6 kg/da bor uygulanmas›yla bu art›fllar,
%5,4, %3,6 ve %8,4 olmufltur. Bunun yan›nda kök
verimi, “tohum” ve “tohum+yaprak” fleklinde 0,3 kg/da
bor uygulanmas›yla %17,8 ve %12,5; 0,6 kg/da bor
uygulanmas› ile de %23,7 ve %0,35 oranlar›nda
azalm›flt›r (Tablo 1).

fieker Oran› ve Ar›t›lm›fl fieker Oran›
Farkl› flekil ve dozlarda bor uygulanan
flekerpancar›nda belirlenen ortalama fleker ve ar›t›lm›fl
fleker oranlar› ve buna ait “LSD” gruplar› Tablo 3 ’de, ilgili
varyans analiz sonuçlar› Tablo 2’de verilmifltir.
Varyans analiz sonuçlar›na göre fleker oran› ve
ar›t›lm›fl fleker oran› üzerine bor uygulama flekli ve
dozunun etkisi istatistiki olarak önemli (p<0,01)
bulunmufltur. fieker oran› ve ar›t›lm›fl fleker oran› üzerine
bor uygulama flekli x dozu interaksiyonun etkisi ise
önemsiz ç›km›flt›r (Tablo 2).
Bor dozlar›n›n ortalamas› olarak, flekerpancar›n›n en
yüksek fleker oran› ve ar›t›lm›fl fleker oran› (%) borun
“toprak+yaprak” fleklinde (%18,23 ve %16,35)
uygulanmas›yla elde edilmifl olup bunu azalan s›ra ile
“toprak” (%18,06 ve %16,08), “yaprak” (%17,74 ve
%15,58), “tohum+yaprak” (%17,07 ve %14,12) ve
“tohum” (%16,69 ve %13,93) uygulamalar› izlemifltir.
“LSD” testine göre, fleker oran› ve ar›t›lm›fl fleker oran›
yönünden bor uygulama flekillerinden “toprak+yaprak”,
“toprak” ve “yaprak” birinci grubu, “yaprak” ve
“tohum+yaprak” ikinci grubu, “tohum+yaprak” ve
“tohum” uygulamalar› da üçüncü grubu oluflturmaktad›r
(Tablo 3).
Uygulama flekillerinin ortalamas› olarak, en yüksek
fleker oran› ve ar›t›lm›fl fleker oran› kontrol (0 kg B/da)
uygulamas›nda (%18,18 ve %15,90) elde edilmifl olup,
bunu s›ras›yla dekara 0,3 kg (%17,28 ve %14,97) ve
0,6 kg (%17,22 ve %14,84) bor uygulamalar› takip
etmifltir. “LSD” testine göre fleker oran› ve ar›t›lm›fl fleker
oran› yönünden kontrol ile 0,3 ve 0,6 kg/da bor dozlar›
aras›ndaki farklar önemli olmas›na ra¤men dekara 0,3 ve
0,6 kg bor uygulamalar› aras›ndaki fark önemsizdir.
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Tablo 3.

Bor Dozu (kg B/da)
Uygulama fiekli

Ortalama
0 (B0)

0,3 (B1)

0,6 (B2)

Toprak

18,23 (15,80)***

18,28 (16,68)

17,66 (15,75)

18,06 a (16,08a)

Yaprak

18,30 (16,30)

17,23 (15,18)

17,70 (15,24)

17,74 ab (15,58ab)

Tohum

18,15 (15,73)

16,15 (13,20)

15,77 (12,87)

16,69 c (13,93c)

Toprak+Yaprak

18,56 (16,03)

17,68 (15,49)

18,45 (16,92)

18,23 a (16,35a)

Tohum+Yaprak

17,66 (15,66)

17,05 (14,30)

16,51 (13,40)

17,07 bc (14,45bc)

Ortalama

18,18a (15,90a)

17,28b (14,97b)

17,22b (14,84b)

Farkl› fiekil ve Dozlarda Uygulanan
Borun fiekerpancar›n›n fieker Oran›
ve Ar›t›lm›fl fieker Oran› (%)
Üzerine
Etkisi*
ve
‘’LSD’’
Gruplar›**.

* Veriler, üç tekerrürün ortalamas›d›r.
** Ayn› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki fark istatistiki olarak (p<0,05) önemsizdir.
*** Parantez içinde yaz›lan rakamlar ar›t›lm›fl fleker oran› de¤erleridir.

Nitekim kontrole göre dekara 0,3 kg ve 0,6 kg bor
uygulamalar›yla s›ra ile fleker oran› % 4,95 ve %5,28 ve
ar›t›lm›fl fleker oran› % 5,85 ve % 6,67 düzeylerinde
azalm›flt›r. Ayr›ca bor dozlar›n›n ortalamas› olarak,
“toprak+yaprak”, “toprak” ve “yaprak” uygulama
flekillerine göre “tohum” ile uygulama fleklinde s›ras›yla
fleker oran› %8,45, %7,59 ve %5,81 ve ar›t›lm›fl fleker
oran› %14,8, %13,4 ve %10,6 düzeylerinde daha düflük
bulunmufltur (Tablo 3).
Tablo 3’den de görülebilece¤i gibi flekerpancar›
kökündeki melas oluflturucu maddelerin di¤er bir deyimle
fabrikasyon
proseslerinde
flekerin
ar›t›lmas›n›
engelleyerek belli oranda melasa kar›flmas›na neden olan
maddelerin fleker oran›ndan ç›kar›lmas›yla hesaplanan ve
pancardaki flekerin çuvala giren k›sm› olarak kabul edilen
ar›t›lm›fl fleker oran› kontrollere göre dekara 0,6 kg
borun “toprak+yaprak” (%16,92) ve dekara 0,3 kg
borun ‘’toprak’’ (%16,68) fleklinde uygulanmas›yla s›ra
ile % 5,6 ve % 5,7 düzeylerinde artt›¤›, ancak di¤er
bütün uygulamalarda azald›¤› belirlenmifltir. Kontrollere
göre ar›t›lm›fl fleker oranlar›nda en fazla azalma, s›ras› ile
dekara 0,6 kg ve 0,3 kg borun “tohum” ve
“tohum+yaprak” uygulama flekillerinde olup bu azalmalar
% 8,7 - %18,2 aras›nda de¤iflmifltir.
Ar›t›lm›fl fieker Verimi
fieker pancar›na farkl› flekil ve dozlarda bor
uygulamas›yla elde edilen ortalama ar›t›lm›fl fleker
verimleri ve buna ait “LSD” gruplar› Tablo 4 ’de, ilgili
varyans analiz sonuçlar› Tablo 2’de verilmifltir.

Dekardan elde edilen ar›t›lm›fl fleker verimleri bor
uygulama flekillerine göre istatistiki bak›mdan önemli
(p<0,01) düzeyde de¤iflmektedir (Tablo 2). Bor
dozlar›n›n ortalamas› olarak, en yüksek ar›t›lm›fl fleker
verimi “toprak+yaprak” uygulama fleklinde (917,2 kg/da)
olup bunu azalan s›ra ile “toprak”, “yaprak”,
“tohum+yaprak” ve “tohum” uygulama flekilleri takip
etmifltir. Ar›t›lm›fl fleker verimi bak›m›ndan ilk üç s›ray›
alan uygulama flekilleri istatistiki olarak birinci grubu,
“tohum+yaprak” ikinci grubu ve “tohum” üçüncü grubu
oluflturmaktad›r (Tablo 4).
Ar›t›lm›fl fleker verimi uygulama flekillerinin ortalamas›
olarak bor dozlar›nda istatistiki olarak ayn› düzeydedir.
Ancak ar›t›lm›fl fleker verimi bak›m›ndan uygulama flekli x
doz interaksiyonun önemli (p<0,01) ç›kmas›, bor
dozunun ar›t›lm›fl fleker verimine etkisinin uygulama
flekline ba¤l› olarak de¤iflti¤ini göstermektedir. Nitekim
ar›t›lm›fl fleker verimi kontrollere k›yasla dekara 0,3 ve
0,6 kg borun “toprak”, “toprak+yaprak” ve “yaprak”
flekillerinde uygulanmas›yla % 1,4 ile % 18,3 aras›nda
de¤iflen
düzeylerde
artarken,
“tohum”
ve
“tohum+yaprak” flekillerinde uygulanmas›yla % 14,7 ile
%37,5 aras›nda de¤iflen oranlarda azalm›flt›r. En yüksek
ar›t›lm›fl fleker verimi dekara 0,3 kg borun “toprak”
fleklinde (1003,0 kg/da) uygulanmas›yla elde edilmifl
olup, “toprak+yaprak” fleklinde 0,6 (956,9 kg/da) ve 0,3
kg B/da (934,8 kg/da) bor uygulamalar› hariç di¤er bütün
muameleler ile aras›ndaki farklar istatistiki olarak önemli
(p<0,05) düzeydedir.
93

Published by Research Showcase @ UMarin, 2001

5

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, Vol. 25 [2001], No. 2, Art. 5

Bor Uygulamas›n›n fieker Pancar›n›n Verim ve Kalitesine Etkisi

Tablo 4.

Bor Dozu (kg B/da)
Uygulama fiekli

Ortalama
0 (B0)

0,3 (B1)

Toprak
Yaprak
Tohum
Toprak+Yaprak
Tohum+Yaprak

847,6
874,2
843,8
859,8
840,0

1003,0
904,4
581,9
934,8
671,1

Ortalama

853,1

819,0

(+ 18,3)
(+ 3,5)
(- 31,0)
(+ 8,7)
(- 20,1)

0,6 (B2)
875,7
886,2
527,0
956,9
716,2

(+ 3,3)***
(+ 1,4)
(- 37,5)
(+ 11,3)
(- 14,7)

908,8
888,3
650,9
917,2
742,4

a
a
c
a
b

fiekerpancar›na Farkl› fiekil ve
Dozlarda
Uygulanan
Borun
Ar›t›lm›fl fieker Verimi (kg/da)
Üzerine
Etkisi*
ve
‘’LSD’’
Gruplar›**.

792,4

* Veriler, üç tekerrürün ortalamas›d›r.
** Ayn› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki fark istatistiki olarak (p<0,05) önemsizdir.
*** Parantez içindeki + de¤erler kontrollere göre % art›fl›, - de¤erler ise % azalmay› gösterir.

Tart›flma
Konya –Alt›nekin ovas›nda 1998 y›l› üretim aylar›nda
flekerpancar›n›n kök verimi, fleker oran›, ar›t›lm›fl fleker
oran› ve ar›t›lm›fl fleker verimi üzerine farkl› flekil ve
dozlarda boraks formunda uygulanan borun etkisini
belirlemek amac›yla bir tarla denemesi yürütülmüfltür.
Deneme yeri topra¤› kumlu-t›n bünyeye sahip olup,
alkalin reaksiyonlu, organik maddece fakir ve kireççe
zengindir. Tuzluluk sorunu olmayan deneme yeri
topra¤›n›n flekerpancar› için bitkiye elveriflli bor miktar›
Sillanpaa (11) taraf›ndan bildirilen s›n›r de¤erlerine (0,55,0 ppm B) göre yeterli düzeydedir.
Deneme de fleker pancar› kök ve ar›t›lm›fl fleker
veriminin dekara 0,3 ve 0,6 kg borun “toprak”, “yaprak”
ve “toprak+yaprak” flekillerinde uygulanmas›yla s›ra ile
%3,6 - %12,5 (Tablo 1) ve %1,4 - %18,3 (Tablo 4)
aras›nda de¤iflen oranlarda artt›¤› belirlenmifltir. Elde
edilen bu sonuçlar baz› araflt›r›c›lar›n (6, 8, 10, 14, 15,
16) bildirdikleri sonuçlara benzer niteliktedir. Deneme
yeri topra¤›n›n elveriflli bor miktar› fleker pancar› için
yeterli düzeyde oldu¤u halde uygun flekil ve miktarda bor
uygulanmas›yla kök ve fleker veriminin önemli seviyede
artmas›, Dechnik ve ark. (17) taraf›ndan belirtildi¤i gibi
uygulanan azot, fosfor ve potasyum yada elveriflli Ca/B
oran›n›n (18) yüksek olmas› nedeniyle bitkinin topraktaki
mevcut bordan yeterince yararlanamamas›ndan
kaynaklanabilir. Dekara 0,3 ve 0,6 kg/da borun ‘’tohum’’
ve ‘’tohum + yaprak’’ fleklinde uygulamas›yla s›ra ile kök
verimi %17,8, %12,5 ve %23,7, %0,35 (Tablo 1);
ar›t›lm›fl fleker verimi ise %31,0, %20,1 ve %37,5,
%14,7 (Tablo 4) oranlar›nda azalm›flt›r. Kontrole göre
verim de¤erlerinde meydana gelen bu azalma, tohumla

birlikte uygulanan borun intafl› ve sonuçta dekardaki bitki
say›s›n› %39 ile %75 aras›nda de¤iflen oranlarda
azaltmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu durum Bergmann
(18) taraf›ndan da bildirildi¤i gibi borun etkisinin
uygulama miktar› ve flekline ba¤l› olarak de¤iflti¤ini
göstermektedir. Ayr›ca denemede, baz› araflt›r›c›larca da
(7, 9, 19) belirlendi¤i gibi uygulanan bor miktar›n›n 0,3
kg/da’dan 0,6 kg/da’a ç›kar›lmas› ile uygulama flekillerine
ba¤l› olarak kök ve ar›t›lm›fl fleker veriminde meydana
gelen art›fllarda azalma, düflmelerde ise artma tespit
edilmifltir (Tablo 1 ve 4).
Elde edilen sonuçlara göre, fleker ve ar›t›lm›fl fleker
oran› “toprak + 0,3 kg/da’’ ve “toprak+yaprak + 0,6
kg/da” muameleleri hariç di¤er bütün muamelelerde
kontrollere göre büyük bir k›sm› önemli düzeyde
olmamakla birlikte daha düflüktür (Tablo 3). Bu
sonuçlar›m›z baz› araflt›r›c›lar (7, 8, 9) taraf›ndan da
desteklenmekle beraber, bor uygulamas›yla kontrole göre
fleker oran›n›n genellikle daha düflük olmas›; kök
veriminde meydana gelen art›fl veya tohumla bor
uygulamalar›nda bitki say›s›ndaki azalmaya ba¤l› olarak
birim kök büyüklü¤ü ve a¤›rl›¤›ndaki art›fl nedeniyle
olabilir.
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